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1.0 HYRJA
Muzeu paraqet një ndërtesë, qëllimi i së cilës është mbledhja, ruajtja, interpretimi dhe paraqitja e
artefakteve me rendesi historike, sociale dhe kulturore për edukimin e publikut.
Fjala “muze” rrjedhë prej fjalës greke “mouseion” me të cilin emër është emëruar tempulli i
dedikuar për perëndinë e literaturës, shkencës dhe artit.
“Muzeu ka historinë e tij, ai ekziston në katër dimensione. Kjo sepse muzeu përpos që ka
koherencë fizike të ekzistojë në hapësirë ai gjithashtu ka koherencë konceptuale the organizative
të ekzistojë në kohë. Asgjë nuk mund ta vazhdojë ekzistencën e tij pa ndryshuar. Kështu nëse
ekzistenca ka të bëjë me të qenurit koherent atëherë edhe ndryshimi duhet të jetë koherent.
Prandaj muzetë janë objekte organike qe paraqesin struktura të organizuara të cilat rriten,
zhvillohen dhe nën ndikimin e presionit të mjedisit ata evoluojne.”1
Në ditet e sotme muzeu, përpos faktorit kyç-edukimit e zgjeron strehimin e aktiviteteve, të cilat i
japin vizitorit jo vetëm edukim por edhe ndjenjën e kënaqësisë së eksplorimit nëpër hapësirat e
tij. Muzeu motivon vizitorin dhe i ofron atij bashkëpunim në njohjen e fenomeneve natyrore. Ai
karakterizohet me hapësirën kryesore “ekspozitën” në të cilën bëhet shfaqja e eksponateve dhe
shpjegimi i tyre në mënyre që publiku të jete i informuar për atë që vrojton dhe përjeton. Përmes
ekspozitës muzeu arrin të krijojë lidhje me komunitete të ndryshme dhe duke pasur parasyshë
rolin e saj muzeu formësohet, zhvillon pjeset e tjera te tij dhe si rezultat e i jep vizitorit ndjenjën
e veçantë të përjetimit të hapesirës. Kjo vjen si rezultat i variacioneve të funksioneve të cilat
arkitekti zgjedhë t’i inkuadrojë brenda muzeut.

Zhvillimi i një muzeu i cili do të ofronte mundësi për aktivitete edukative, sociale dhe kulturore
për qytetaret e Prishtinës dhe Kosovës ne pergjithësi, do të ishte mundësi e mirë që ata gjatë
kohës së lirë të merren me aktivitete të cilat i ofrojnë atyre edukim për botën dhe natyrën prej të
cilës rrethohen.
“Muzeu paraqet një pasqyrë kolosale (gjigante) në të cilën njerëzit sodisin veten në secilin
aspekt”2

1
2

Using museums as an educational resource 2nd Edition (Graeme K. Talkboys, 2010).
Museum making, narratives, architectures, exhibitions (Laura Hourston Hanks, 2012).
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1.1 IDEA DHE QËLLIMI I PROJEKTIT
Në nëntor të vitit 2016 isha në vizitë studimore në Europë bashkë me kolegët dhe profesorët e
fakultetit të arkitekturës. Gjatë qëndrimit në Amsterdam vizituam disa muze, njeri prej tyre ishte
edhe muzeu “Nemo” i projektuar nga arkitekti i famshëm Renzo Piano.
Kur vizituam objektin, u mahnita nga ajo që pashë dhe ajo që zhvillohej aty brenda. Gjithçka nga
përmbajtja e eksponateve të tërhiqte vëmendjen që ta provoje eksperimentin dhe në të njejtën
kohë të mësoje për një fenomen natyror.
Në ditën që e vizituam këtë muze më lindi idea për ta zhvilluar një objekt të llojit të njejtë edhe
ne Prishtinë. Kjo për arsye se Prishtina si kryeqytet i ri me rininë që ka mund të arrijë përparime
të mëdha në kulturë, shkencë dhe në përgjithësi në edukimin e rinisë dhe qytetarëve. Idea u
zhvillua edhe më shumë pas hulumtimit të literaturës dhe objekteve ekzistuese nëpër botë, të
cilat gjithmonë e më shumë më ndihmoin në arritjen e qëllimit kryesor i cili më së shumti lidhet
me edukimin e fëmijeve jashtë atyre katër mureve të cilin ata e bëjnë çdo ditë. Fëmijet duhet të
kenë hapësiren ku ata janë të lirë të merren me atë që dëshirojnë e në të njejtën kohë edhe të
mësojne nga ai aktivitet. Sa më herët që fëmiu e ndjekë këtë sistem edukimi, aq më shumë ai do
të shprehë interesin e tij në të ardhmen sa i përket studimit dhe zhvillimit.
Përmes arkitekturës bashkëkohore, duke krijuar hapësira të cilat në vete e përmbajnë filozofinë e
ndarjes me njëra tjetren por vizuelisht ato bashkëveprojnë me njëra tjetren, tentohet të arrihet
demokraci mes asaj që ndodh brenda dhe vizitorit që vrojton nga jashtë, të arrihet siguri mes
fëmiut në një lartësi të caktuar brenda objektit dhe nënës ose mësueses e cila ndodhet në një
nivel tjetër, apo ndjeshmëri tek fëmiu i cili merret me aktivitete te ndryshme i rrethuar prej
natyres.
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2.0 PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
Projekti: Muze i shkencës
B+P+M
Lokacioni: Parku i Germisë - Prishtinë
2.1 Lokacioni

Figura 1. Lokacioni
Lokacioni në të cilin është paraparë të zhvillohet muzeu është “Parku i Gërmisë” në
Prishtinë. Arsyeja përse e kam zgjedhur këtë lokacion vjen si rezultat i disa faktorëve:
Lokacioni siguron nje ambient te shëndetshem për fëmijet ne rend të parë pastaj edhe
qytetarët të cilët do të jenë pjesë e muzeut, kjo për aryse se lokacioni është i rrethuar nga
gjelbërimi i lartë. Ndarja nga qyteti mundëson ikjen nga zhurmëa e përditshme e cila
përhapet ne qytet si dhe krijon siguri tek fëmijet per shkak të fluksit të vogël të makinave.
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2.2 Analizat e lokacionit
2.2.1 Ndikimet atmosferike në lokacion

Figura 2. Ndikimet atmoferike
Forma e zgjatur e lokacionit në drejtimin lindje-perëndim dhe gjerësia e vogël ne drejtimin verijug ka qenë njëra ndër arsyet kryesore në formësimin e objektit. Afër lokacionit në anën jugore
gjendet nje burim i ujit ndërsa erërat e ftohta të veriut zbuten gjatë kalimit nëpër drunjë.
Orientimi i objektit vie si rezultat i kushteve atmosferike. Gërmia është e njohur me freskinë që e
ofron gjatë verës e në disa vende mbizotron lagështia, ndërsa gjatë dimrit gërmia pushtohet nga
të ftohtit dhe nga një intenzitet më i madh i reshjeve ne krahasim me qytetin, kjo për arsye të
shtrirjes së madhe të gjelbërimit.
2.2.2 Destinimi i parcelave fqinje
Në parkun e Gërmisë kryesisht gjenden objekte rekreimi dhe afarizmi-restaurante. Nëse i
shikojmë këto në raport me parcelën në fjalë, njëri është në anën jugore të parcelës dhe është
objekt i paperfunduar, dy objekte afër njëra tjetrës të quajtura Vila Lira dhe Vila Gërmia gjenden
në anën perëndimore të parcelës ndërsa në anën veriore të parcelës gjendet Vila Freskia.
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2.2.3 Qasjet në lokacion

Figura 3. Qasjet në lokacion
Qasja kryesore në lokacion bëhet përmes rrugës kryesore e cila lidh lokacionin me bazenin e
gërmise. Kjo qasje është mendruar të bëhet përmes autobusëve të cilët shfrytëzojnë bateritë për
të lëvizur (p.sh. firma “Proterra” e cila prodhon autobusë të cilët harxhojne 2.8këh për 1 orë),
ndërsa deri në parcelë është menduar qasja vetëm për personat me nevoja t’veçanta, për të cilët
është siguruar një numër prej 4 parkingjeve.
2.2.4 Gjelbrimi

Figura 4. Analizat e gjelbrimit
Në parkun e Gërmise është i përhapur gjelbërimi i ulët dhe gjelbërimi i mesëm vende-vende, por
gjelbërimi i lartë i dominon këto dyja. Llojet e drunjëve që mund të hasen në Gërmi janë bungu,
ahu dhe drunjët halorë si pisha dhe bredhi.
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2.2.5 Vizurat

Figura 5. Analiza e vizurave
Mënyra e shtrirjes së lokacionit në raport me rrethinen e bën atë të pasur me vizura,
karakteristikë e të cilave është gjelbërimi i lartë si dhe vija e maleve të cilën e percjellin ato,
pastaj prej lokacionit vizurat mund të shtrihen në drejtim të rrugës e cila kalon afër parcelës si
dhe shtigjeve të këmbësorëve, të cilat po ashtu të shpiejnë deri tek parcela.
2.2.6 Zhurma
Për të menjanuar njërin prej ndotësve kryesorë zhurmën, e cila ndikon negativisht në ndërtesë,
është zgjedhur lokacioni përkatës për arsye të frekuentimit të vogël të makinave si dhe për shkak
të numrit të vogël të ndërtimeve përreth.
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3.0 KONCEPTI
Para fillimit të analizave të lokacionit pas të cilave vie dizajnit arkitektural, kam punuar në
përgatitjen e programit arkitektural, i cili nënkupton analizimin e nevojave të vizitorëve për të
gjeneruar numrin e hapësirave të nevojshme për objektin, madhësinë e tyre si dhe përmbajtjen e
tyre. Pas përcaktimit të programit pasojnë analizat e lokacionit, të cilat kanë luajtur rol në
shtrirjen e objektit dhe pozicionimit të tij. Bashkë me analizat rol të madh ka luajtur funksioni i
objektit në krijimin e konceptit, ku përmes procesit të diagrameve dhe planimetrive skematike
është arritur deri në një zgjidhje e cila është e qëndrueshme, e cila ofron fleksibilitet dhe e cila
arrinë t’i dhurojë vizitorit ndjenjën e kënaqësisë kur ai eksploron brenda muzeut.

Figura 6. Diagramet me fluska

Figura 6.1 Diagramet me fluska

Figura 7. Reagimi ndaj vendit
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4.0 FUNKSIONI
Si njëri prej 3 komponenteve kryesore të arkitekturës, funksioni është ai i cili i dhuron karakter
objektit, i cili e arsyeton secilin element që e përbën tërë ndërtesën dhe pa të cilin tërë ky objekt
nuk do ta posedonte bukurinë e tij.
Funksioni kryesor i këtij objekti është ekspozimi i vlerave kulturore, shkencore të cilat në vete
përmbajnë edhe art. Ekspozimi i veprave është i përhapur në tërë objektin dhe karakteristikë e tij
është se ai shkrihet bashkë me funksionet tjera përcjellëse siç janë: punëtoria ku fëmijët punojnë
dhe zhvillojnë aktivitetet e caktuara, hapësirat rekreuese për lexim dhe qëndrim, kafeneja,
dyçanet e muzeut, depoja e materialeve, nyjet sanitarike, garderoba, administrata si dhe depoja
për ruajtjen e eksponateve. Kur vizitori hyn brenda objektit ai do ta ketë të kjartë se si të
qarkullojë, se si të qaset deri tek hapësirat të cilat atij i interesojnë, se si përmes dy eksponateve
kryesore ai mund të orientohet brenda objektit dhe si mund ta gjejë veten në rast zjarri apo
ndonjë rreziku tjetër.

Figura 8. Prerje gjatësore e objektit ku shpjegohet funksioni
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5.0 ARKITEKTURA
Për të plotësuar nevojat e një vizitori të një muzeu, arkitektura është përgjigjja kryesore. Pas
vizites në lokacion për disa herë, arrita ta përjetojë atë dhe rrjedhimisht ta krijojë arkitekturën e
cila i përshtatet më së miri shpirtit të vendit. Përgjigja këtu është tek përdorimi i materialeve dhe
mënyra se si funksioni dhe struktura mishërohen njëra me tjetrën për ta krijuar arkitekturën.
Arkitektura bashkëkohore sot ofron lirinë tek njerëzit, i tërheqë ata dhe iu dhuron atyre ndjenja të
ndryshme, të cilat ndjenja ata i kthejnë në produkt. Për të arritur arkitekturë iu përgjigja nevojave
të vizitorit, pa ndikuar si ndotës në rrethinë, me qëllim që hapësira ku do të zhvillohet ky objekt
do të ketë nj kuptim edhe më të fuqishëm se ai që posedon.

Figura 9. Enterier i objektit
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5.1 KONSTRUKSIONI
Konstruksioni i aplikuar në objekt i përket sistemit konstruktiv “ram”, por karakteristikë këtu
është dalja e trajeve jashtë mbështjellësit të objektit dhe kjo për disa arsye:
-Dalja e trajeve jashtë mundëson mbajtjen e mbulesës;
-Përmes daljes së trajeve jashtë, kur vizitori shikon strukturen lartë, ai fiton ndjenjen se objekti
nuk është i mbyllur mirëpo ai shkrihet me mjedisin përreth.
-Dalja e trajeve jashtë krijon ekspresivitet në fasadë përmes lojes dritë-hije përshkak të gjatësisë
së madhe të objektit në drejtimin horizontal, me ç’rast arrihet ritëm në fasadë.
Lloji i sistemit ram i cili është përdorur në objekt është ram me traje të përbëra kryesore binake
dhe sekondare njëshe, dimensionimi i të cilave është bërë saktë për formësimin e hapësirës, për
qëndrimin e saj dhe reagimin ndaj kushteve seizmike. Konstruksioni është i punuar nga druri i
lameluar i cili, përshkak të zjarrqëndrueshmërisë lyhet me ngjyren “instrumescent”. Hapësira
mes dy trajeve binake shfrytëzohet për vendosjen e instalimeve elektrike dhe gypave të nxemjes,
pra tavani i përket llojit të tipit “ëhite box” ose në shqip “kutia e bardhë” kjo për arsye se ato
luajnë rol vizuel tek vizitori, ai sheh shtrirjen e tyre.
Si tip i veçantë i konstruksionit është përdorur edhe sistemi i varur i mezaninit, ku përmes
kabllove prej çelikut mezanini në prerjen tërthore, në njërën anë varet tek shtyllat konstrukive të
sistemit ram, ndërsa ne anën tjetër ai është i përforcuar direkt në shtylla. Në pjesën gjatësore ai
është i përforcuar në muret konstruktive prej betoni tek sanitaritë në njërën anë , ndërsa në anën
tjetër ai është I përforcuar në muret konstruktive prej drurit të lameluar.

Figura 10. Detal konstruktiv

Figura 10.1. Sistemi konstruktiv
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5.2 MATERIALET
Gjatë dizajnit arkitektural gjithmonë është punuar duke i pasur parasyshë 4 materiale kryesore, të
cilat janë druri, betoni çeliku dhe qelqi. Këto 3 materiale në bashkëveprim me njëra tjetrën
përpos anës konstruktive e përmbajnë në vete edhe ndjenjën e ngrohtësisë dhe ftohtësise. P.sh në
përdhesë perdoret druri përshkak të hapjeve të shumta përmes të cilit tentohet që ajo që gjendet
jashtë në rrethinë e që është grupi i madh i drunjëve të larte, të sillet brenda, dhe t’i ofrojë
vizitorit ndjenjën se gjithmonë është i lidhur me natyrën. Druri po ashtu për shkak të ngjyrës dhe
teksturës së tij i ofron ngrohtësi vizitorit.
Betoni në anën tjetër përdoret në kthinat të e mbyllura sikurse sanitaritë, por të cilat në anën e
jashtme janë ekspresive dhe i ndihmojnë hapësirës të arrijë thjeshtësinë poetike.
Përpos në nyjet sanitarike, betoni është përdorur edhe në bodrum si për rol konstruktiv (muret
mbajtëse të betonit) ashtu edhe për estetikë.
Qelqi është materiali i cili është përdorur më së shumti në këtë objekt. Kjo për arsye se ai e
përbën pjesën më të madhe të mbëeshtjellësit bashkë me kornizat prej çelikut të cilat mbajnë atë.
Mbështjellësi është I përbërë prej 3 shtresave të xhamit të cilat luajnë rol të madh në fizikën e
ndërtesave.
Celiku përpos në kornizën e dritareve, ai është përdorur si material ekspresiv dhe konstruktiv në
mbajtjen e mezaninit, ku lidhja e mezaninit me kabllo çdo 5m krijon ritëm brenda objektit.
Të gjitha materialet e lartëpërmendura përpos rolit estetik dhe konstruktiv, kanë rol edhe në
fizikën e ndërtesës, në aspektin e humbjeve termike.
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6.0 PËRFUNDIM
Shoqëri aktive, e civilizuar, me marëdhënie të mira sociale, është ajo për të cilën shoqëria jonë
ka nevojë . Ky muze ofron pavarësinë e secilit brenda tij, të jetë i lirë, të kalojë kohën me ato
aktivitete që ai/ajo dëshiron, të mësojë për veten, të mësojë për teknologjinë e re, të mësojë për
fenomenet natyrore me të cilat është i rrethuar, apo thënë shkurt, të kalojë kohën e lirë duke u
kënaqur në mënyrë aktive dhe edukative.
E gjithë kjo do të ndikonte në përmirësimin e jetës së qytetarëve, e veçanëisht femijëve, të cilët
janë e ardhmja e çdo qytetërimi, e çdo populli.
Fëmijët më nuk do të ishin të mërzitur nga mësimi monoton brenda klasës. Ata do t’i praktikonin
ato që i kanë mësuar në shkollë e me këtë ata do të ishin më mendjehapur ndaj fenomeneve
natyrore dhe do t’i kuptonin ato më lehtë.
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